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The  study  of  scientific  and  technological  activity  under  the  Dictatorship  of  General  Franco 
(1939‐1975) continues to pose a challenge in Spanish historiography. It should be remembered 









dominant.  Nevertheless,  people  were  obliged  to  continue  their  lives,  and  creativity  and 
initiative  in many fields did not disappear. After the Civil war (1936‐1939), a dramatic  loss of 
human capital occurred when many teachers, professors, scientists and intellectuals went into 
exile, as well as many workers and  in general  the most active sector of  the population. This 
created a real crisis in Spain. 
The  book  is  divided  into  seven  chapters:  a  general  introduction,  five  case  studies,  and  a 
conclusion. In the introduction, Camprubí presents the main conceptions of his book. First, the 
idea  that  technology  was  for  the  Regime  a  kind  of  “redemption”,  given  that  the  Fascist 
movement was justified as the way to save Spain from Communism. After the war, the country 


















on  pre‐stressed  cement.  In  post‐war  Spain,  many  infrastructures  had  been  destroyed  and 
needed  to be  rebuilt,  and  a plan of  reconstruction  for  the  country was proposed. The new 
dams  and  bridges  and  the  new  industrial  quarters  in  the  cities  represented  the  policies  of 
“redemption” of Spain  through a process of modernization. This may be surprising  for some 
people, given that the Franco regime had the reputation of being reactionary and backward.  
Chapter  3  deals  with  “laboratories  and  churches”.  Continuing  with  the  group  of  Catholic 
architects, Camprubí describes  several projects  in which  laboratories and  research  institutes 
grew up alongside churches. He gives a detailed analysis of  the new  facilities of  the Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), built in Madrid in Serrano Street. The complex of 
new  buildings,  including  a  large  church, was  situated  on  the  site  chosen  by  the  Junta  para 
Ampliación  de  Estudios,  the  institution  created  in  1907  and  later  absorbed  by  the  CSIC, 
removing what was regarded as contrary to the Catholic religion and the regime. There is also 
a study on the role played by the Jesuits, who had created a school of engineering in Madrid in 
1910,  the  Instituto  Católico  de  Artes  e  Industrias,  which  had  been  suppressed  during  the 
Second  Spanish Republic  (1931‐1939)  after  the  dissolution  of  the  Society  of  Jesus  in  Spain. 
Graduates from this centre, together with the leading Jesuits, promoted a Catholic engineering 
in  industry.  In addition,  some Catholic agronomy engineers developed  the National  Institute 
for  Colonization,  set  up  to  oversee  the  reform  of  agriculture.  The  institute  aimed  to  bring 
about  a  great  transformation  of  agriculture  through  irrigation  and  new  workers’  colonies, 
always  controlled  with  the  support  of  the  Church.  Camprubí  analyses  the  development  of 
these measures in which tradition, National Catholicism and technology were fully involved.  
Chapter 4 deals with  the  extension of  rice production, directed by  a new  laboratory where 
genetics  was  applied  to  finding  new  and  more  productive  varieties.  In  Sueca,  Valencia,  a 
research institute for rice was set up in 1913, although it did not begin receiving the resources 
it required until 1922. The centre had an international projection, mainly in Italy, at that time 









(Instituto Nacional de  Industria,  INI) was  in charge of the  industrialization of the country and 
took electrification as a priority. Surveys of the Noguera Ribagorzana basin had  identified the 
possibility  of  building  a  chain  of  dams  and  power  stations.  The  project  transformed  the 
territory with new  roads,  colonies  for  the workers  and  churches  (one designed by  Eduardo 
Torroja), which brought about a radical transformation of the basin. Nevertheless, the project 
could only be partially  completed because priority was given  to agricultural  interests  in  the 
Ebro  basin  for  the  creation  of  new  irrigation  zones.  In  1962,  the  ENHER  power  stations 
produced  more  than  1.000  kwh.  Camprubí  analyses  the  controversies  between  the  two 
sectors, both in terms of engineering and the economic conceptions inside the regime itself. 
Finally,  Chapter  6  deals with  the  proposal  of  establishing  standards  for  the  use  of  cement 
building. The standard drawn up by the Technical  Institute for Construction and Cement was 
largely ignored by private industry. The Institute wanted to rationalize the uses of concrete as 




career,  building  on  the  fact  that  he  has  studied  at  the University  of  Seville  and  at  Cornell 
University  in  the United  States.  It was while  he was  at Cornell  that he was  asked  to  study 
science and  technology during  the Franco period. Afterwards, he went  to UCLA and  then he 
moved to the Centre d’Història de la Ciència, in Barcelona. At present, he is in Berlin.  
In  this  book,  through  the  five  studies,  Camprubí  seeks  to  provide  an  in‐depth  analysis  of 
technology under the Franco regime. He is critical of some assumptions, such as the denial that 
a proper policy of technology existed  in the Franco, or the  idea that technology developed  in 
spite  of  the  regime.  To  this  end,  Camprubí  has  chosen  original  subjects  that  have  so  far 
received  little  consideration;  for example,  civil engineering and  the  contribution of Eduardo 






aim was to  integrate modern technology  in order to build an economy  in which the workers’ 
movement was  subordinate  to  the dictates of  the upper  classes and  the  ruling  regime. The 
result was that, while a process of reconstruction indeed took place in the period 1939‐1959, 
Camprubí  shows  very  well  that  the  policies  of  the  autarky  governments  were  not  entirely 
successful. They needed 20 years to recover the levels of the 1930s, and the human cost was 
very high. Camprubí mentions the persecution carried out against liberal and left‐wing leaders, 
who  were  obliged  to  go  to  exile  and  among  whom  were  several  scientists  and  engineers. 
Nevertheless, Camprubí seems not  to  take  into account another human cost: several million 
people  from Andalusia, Extremadura, Murcia, and Galicia were obliged  to  leave  their native 
regions  to  go  to  Madrid  and  Catalonia,  and  also  to  emigrate  altogether  to  Germany  and 
France. This was probably one side‐result of the modernisation of agriculture.  
Camprubí leaves many subjects open for analysis. He mentions subjects of future study such as 
military engineering, private  laboratories, and technology  in the Spanish colonies  in Africa.  It 
would very interesting if he chose other fields of engineering. The cases he selects in his book 
were deeply committed to Francoism. I wonder what his conclusions would be if he dealt, for 
example, with  the world  of  production,  i.e.  industry. Although  some  state  companies were 
created at  that  time,  the majority of  industry was private. Would  it be possible  to  identify a 
Francoist engineering in this field?  
 To conclude,  I have  to  stress  the  interest and  the  relative novelty of Camprubí’s  study, but 
wish that he was able to go further in his research. 
